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ABSTRAKT

Në këtë temë të diplomës trajtohet roli i Menaxhimit të Operacioneve në
ndërmarrje. Në fillim janë shpjeguar konceptet kryesore në MO, dizajnimi i produktit apo
shërbimit, dizajnimi i procesit dhe dizajnimi i rrjetit të bizneseve. Pastaj janë shpjeguar
planifikimi dhe kontrolli në ndërmarrje, kemi cekur edhe planifikimin dhe kontrollimin e
kapacitetit dhe inventarit. Dhe në fund të shqyrtimit të literaturës është shtjelluar
menaxhimin e kualitetit, menaxhimin e resurseve njerëzore, menaxhimin e riskut,
menaxhimin e projekteve dhe menaxhimin e parashikimeve, subjekt i cili është shumë pak i
shtjelluar nga ekonomistët shqiptare.

Menaxhimi i operacioneve është i rëndësishëm si në ndërmarrje të mëdha, në ato të
mesmet ashtu edhe në të voglat. Për ta thjeshtuar dhe për ta bërë këtë hulumtim të trajtës së
nivelit të studimit, ky punim në vazhdim do të kufizohet në aplikimin e koncepteve të
menaxhimit të operacioneve në ndërmarrje. Studimi është kryesisht kualitativ i mbështetur
në hulumtim të literaturës

dhe në formulimin dhe argumentimin e hipotezave të

ndërlidhura. Pa marre parasysh madhësinë

tyre, të gjitha kompanitë kanë nevoje të

prodhojnë produktet dhe shërbimet në mënyre efektive dhe efecientë. Sidoqoftë në praktik
aplikimi i koncepteve të menaxhimit të operacioneve në ndërmarrje të vogla apo të mesme
ka disa vështirësi. Kjo temë i shtjellon disa nga vështirësitë dhe jep disa rekomandime se si
ato vështirësi mund të tejkalohen.
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1

HYRJE

Menaxhimi i Operacioneve është: i rëndësishëm, sfidues, emocionues

dhe ngado që

shohim. Është i rëndësishëm sepse koncentrohet në prodhimin dhe ofrimin e shërbimeve
nga të cilat varemi. Emocionues sepse ndryshon dita ditës dhe kërkon ambientim të shpejtë
dhe fleksibilitet të gjerë në mënyre që të mbetesh aktiv në boten e biznesit. Sfidues ngaqë
zgjidhjet që dalin nga Menaxhimi i Operacioneve duhet të kenë parasysh aspektin global
dhe social por duhet edhe të jenë të harmonizuara mes faktorit te përgjegjësive të ambientit
dhe efiçiencës biznesore.

Menaxhimi i Operacioneve është shume i rëndësishëm. Merret me krijimin e produkteve
dhe shërbimeve nga të cilat të gjithë varen. Dhe të gjitha organizatat të mëdha apo të vogla ,
prodhuese apo shërbyese , qeveritare apo jo-qeveritare , publike apo private - prodhojnë
një produkt apo shërbim final , i cili i adresohet konsumatorëve të ndryshëm. Fatmirësisht,
viteve te fundit shumica e ndërmarrjeve janë vetëdijesuar për rëndësinë e Menaxhimit të
Operacioneve. Kjo rrjedh ngaqë kanë kuptuar rëndësinë e menaxhimit efektiv te
operacioneve dhe ndikimin pozitiv në menaxhim në përgjithësi dhe në shërbime ndaj
klientëve. Te gjithë menaxheret , në qofshin menaxher financiar , operativ , te resurseve
humanë apo te marketingut, pa marre parasysh, menaxhojnë proceset dhe shërbejnë klientët
(të brendshëm dhe të jashtëm). Kjo i bën te gjitha aktivitetet e tyre apo së paku një pjesë te
tyre ‘Operacione’ të biznesit.

Menaxhimi Operacioneve është edhe emocionues , sepse me hovin e zhvillimit viteve të
fundit , është bëre çështje kruciale ndjekja e ritmit ndërkombëtar. Është bërë qendra e
ndryshimeve që afektojnë boten biznësore. Ndryshime në preferencat e klientëve,
ndryshime në rrjetin e furnizimit të sjella nga evoluimi i internetit dhe teknologjisë,
ndryshime në mënyrën e kryerjes së punëve, ndryshime në mënyren e prodhimit të
produkteve, e shumë ndryshime tjera. Kurrë më parë nuk ka qenë kaq i rëndësishëm
menaxhimi i mirëfillte i operacioneve.
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Menaxhimi i Operacioneve është mjaft sfidues. Promovimi i kreativitetit që lejon
organizatën të ju përgjigjet kaq shumë ndryshimeve është bërë përgjegjësi primare në
menaxhimin e operacioneve. Janë menaxheret ata të cilët duhet të gjejnë zgjidhje për sfida
teknologjike dhe ambientale, duke mbajtur një përgjegjësi të lartë ndaj shoqërisë , duke
rritur globalizim e tregut dhe duke ndjekur të ashtuquajturin “Menaxhimin e Dijës”.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Definimi i Menaxhimit të Operacioneve

Menaxhimi i operacioneve është një shkencë, fushë apo lëmi që merret me menaxhimin e
procesit të transformimit të hyrjeve në dalje, ku hyrjet janë burimet e transformueshme
(materialet, informatat, klientët) dhe ato transformuese (stafi dhe astetet) , kurse daljet janë
produktet apo shërbimet [1].

Menaxhimi i operacioneve është një funksion qendror i çdo organizate/biznesi që prodhon
produkte apo krijon shërbime dhe që mund t’i takoj sektorit privat, sektorit publik apo atij
publiko-privat. Bëhet fjale për faktin se si ndërmarrjet prodhojnë apo ofrojnë shërbimin dhe
produktin. Çdo produkt apo shërbim që shfrytëzohet, konsumohet apo përdoret, ka një
menaxher të operacioneve mbrapa, i cili është kompetent për prodhimin e tij. Çdo shërbim,
p.sh., shërbimet spitalore, shërbimet publike apo private kanë në mbrapavijë përgjegjësin e
ofrimit të një shërbimi te mirë, të menaxhuar në mënyre efektive dhe efiҫiente.

Pikërisht kjo do të jetë tema e këtij punimi, përgjegjësitë, proceset dhe menaxhimi e
operacioneve në NVM . Meqë ky kapitull është kapitull i shqyrtimit të literaturës, këtu
fokusi do të orientohet në definimin e menaxhimit të operacioneve, pra në atë se çfarë
nënkupton menaxhimi i operacioneve, pse gjendet ngado, dhe pse është shumë i
rëndësishëm për të gjitha bizneset e sidomos për NMV-të.

Nga shkrimet e shumta dhe raportet lidhur me menaxhimin e operacioneve rrjedhë që
operacionet apo proceset në shumicën e ndërmarrjeve janë të ngjashme por prapë shumë
komplekse në vete dhe përgjegjësitë kryesore për mbarëvajtjen e tyre janë menaxherët e
operacioneve.
Menaxhimi i operacioneve merret me dizajnimin, planifikimin, kontrollin dhe përmirësimin
e sistemeve organizative që krijojnë produkte apo shërbime [1]. Rrjedhimisht mund të
themi që për menaxhimin e mirëfilltë të operacioneve është e nëvojshme që të
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konsiderohen dhe të implementohen një varg i principeve, respektivisht i perspektivave dhe
i koncepteve të ndërlidhura. Në vijim do të shpjegojmë nocionët themelore që shpjegojnë
kuptimin e perspektivave dhe të koncepteve themelore në menaxhimin e operacioneve.

Perspektivat
Nënkuptojnë perceptimin e relacioneve në mes të aspekteve të ndryshme në menaxhimin e
operacioneve dhe të tërësisë që i takojnë ato aspekte, pra të vet menaxhimit të
operacioneve. Perspektiva në menaxhimin e operacioneve në përgjithësi konsiderohen të
jenë: produktiviteti, efiçienca, efektiviteti, përgjegjësitë sociale, përgjegjësitë ndaj
ambientit, aspektet ekonomike, standardet dhe rregullativat, etj.
Konceptet në menaxhimin e operacioneve mund të ndahen në tri kategori: Konceptet e
Dizajnimit të Operacioneve përfshijne dizajnimin e procesit, dizajnimin e produktit dhe
shërbimit dhe dizajnimin e rrjetit të bizneseve. Konceptet Planifikimit dhe Kontrollit të
Operacioneve përfshijnë planifikimin dhe kontrollin e kapacitetit, planifikimin dhe
kontrollin e inventarit, planifikimi dhe kontrollin e zinxhirit të biznesit, planifikimin dhe
kontrollin e kualitetit, menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin e riskut, metodat e
parashikimit, menaxhimin e projekteve, etj.
Menaxheret e operacioneve janë personat përgjegjës për menaxhimin e disa apo te të gjitha
resurseve që kompozojnë funksionin e operacioneve. Në disa organizata ai/ajo mund të
quhet ndryshe, p.sh. : “menaxher distribuimi” në ndërmarrje distribuive apo “menaxher
administrativ” në organizata shërbyese, “menaxher i depos” në dyqane tregtare por në fund
prapë se prapë mbetet menaxher i operacioneve të ndryshme të organizatës [2].
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Funksioni
Funksioni i operacioneve në organizata ka rol qendror sepse prodhon të mirat apo
shërbimet, që janë edhe arsyeja kryesore e ekzistimit të organizates. Funksionet e
organizates mund të ndahen në këto nënndarje kryesore:
•

Funksioni i marketingut (përfshirë shitjet) – që është edhe përgjegjës për
komunikimin e mesazhit (produktit/shërbimit) të ndërmarrjes kundrejt tregjeve apo
klientëve, në mënyre që të gjenërohet kërkesa për atë produkt apo shërbim.

•

Funksioni i zhvillimit të produktit apo shërbimit – që është përgjegjës për krijimin e
një produkti/shërbimi të ri apo të modifikuar në mënyrë që të gjenërojë kërkesa
potenciale të klientëve të ardhshëm.

•

Funksioni operativ – që është përgjegjës për përmbushjen e kërkesave të klienteve
për produktin apo shërbimin përmes prodhimit dhe dërgimit të produktit apo
shërbimit.

•

Funksioni llogaritarit / financave – që ofron informacion ndihmues në vendimmarrje të karakterit ekonomik dhe menaxhon resurset financiare të ndërmarrjes.

•

Funksioni i resurseve humane – që rekruton dhe zhvillon stafin e ndërmarrjes dhe
përkujdeset për mirëqenien e tyre [1].

Duhet të kemi parasysh që ndërmarrje të ndryshme, do të kenë edhe bashkësi të ndryshme
të funksioneve. Por gati të gjitha ndërmarrjet do të kenë tri funksionët kryesore :
marketingun, zhvillimin e produktit dhe funksionet operative. Sepse të gjithë kanë qëllimin
fondamental: t’i shesin produktet apo shërbimet e tyre, të kënaqin pritshmërinë e klientëve
dhe të krijojnë kushte për afarizëm të suksesshëm në të ardhmen.

Në disa ndërmarrje e kemi më të lehtë paramendimin apo vizualizimin e funksionit të
operacioneve brenda saj, p.sh. shumica e njerëzve kanë parë fotografi të prodhimit të
veturave. Por çfarë qëndron mbrapa departamentit që merret me promovimin e këtyre
produkteve ? E dimë pak a shumë se çfarë bëjnë, edhe pse nuk e kemi parë për së afërmi
punën e tyre, ata prodhojnë reklamat televizive dhe të printuara – por çfarë funksioni të
përbashket operativ kanë ? Përgjigja është tek fjala “prodhim”. Çdo biznës që prodhon
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diçka qoftë fizike apo jo , duhet të shfrytëzoj resurset e nevojshme, kjo na sjell tek fakti se
për të përdorur resurse duhet të kalojmë përmes operacioneve që përbëjnë procesin e
transformimit të atyre resurseve në produkte apo në shërbime.
Fabrika e prodhimit të automobilave dhe agjensioni për promovimin e tyre kanë një gjë të
përbashkët: të dyja kanë një objektive kryesore – të gjenërojnë profit nga prodhimet apo
shërbimet e tyre. Por edhe organizatat jo-profitabile përdorin resurset e tyre për prodhimin e
produktit apo shërbimit final , por dallimi kryesor qëndron tek fakti se puna nuk bëhet për
profit por për të shërbyer shoqërinë në ndonjë mënyre.

Menaxhimi i operacioneve është i rëndësishëm si në ndërmarrje të mëdha, në ato të mesmet
ashtu edhe në të voglat. Për ta thjeshtësuar dhe për ta bërë këtë hulumtim të trajtës së nivelit
të studimit, ky punim në vazhdim do të kufizohet në aplikimin e koncepteve të menaxhimit
të operacioneve në ndërmarrje. Studimi është kryesisht kualitativ i mbështetur në hulumtim
të literaturës dhe në formulimin dhe argumentimin e hipotezave të ndërlidhura.
Pa marre parasysh madhësinë tyre, të gjitha kompanitë kanë nevoje të prodhojnë produktet
dhe shërbimet në mënyre efektive dhe efecientë. Sidoqoftë në praktik menaxhimi i
operacioneve në ndërmarrje të vogla apo të mesme ka disa vështirësi.

Përveç ndarjes së ndërmarrjeve në të mëdha, të mesme dhe të vogla , ato ndahen edhe në
profitabile dhe jo-profitabile. Ndërmarrje të tilla mund të jenë spitalet, organizatat
hulumtuese, qendrat e kafshëve, apo departamente qeveritare. Menaxhimi i operacioneve
ndodh njëjtë si në ndërmarrje fitim-prurëse ashtu edhe në ndërmarrje jo-profitabile, në
organizata më të mëdha dhe të vogla , etj.
Në këtë punim është konkluduar se operacionet kanë për detyre të marrin vendimet e njëjta
për prodhimin e produktit apo shërbimit , investimin në teknologji, monitorimin dhe matjen
e përformances, etj. Mirëpo objektivat strategjike të këtyre lloj organizatave janë më
komplekse dhe ndryshojnë për nga perspektiva e objektivave ekonomike, politike, sociale
dhe ambientaliste. Për shkak te kësaj vendim marrja menaxheriale ndodh në rrethana me
konfliktuoze në mes objektivave kyçe.
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Për të kuptuar me mire ketë situacion do te marrim shembull qendrën sociale për
përkujdesjen e fëmijëve, e cila për te arritur objektivat e veta, d.m.th. mirëqenien e fëmijëve
duhet të rekrutoj më shumë punëtor social , në c‘rast rriten edhe shpenzimet. Por duhet të
kenë parasysh edhe objektiven tjetër: mbrojtjen e vazhdueshme të fëmijëve nga çfarëdo
lloj cenimi.

Deri tani kemi përmendur rëndësinë e menaxhimit të operacioneve dhe funksionët kryesore
në organizatave të lloj-llojshme. Në vazhdim shtjellohet procesi i transformimit të burimeve
hyrëse në produkte apo shërbime. Në fakt i gjithë biznesi konsiston nga një varg procesesh
të ndërlidhura me njëra tjetrën e që bashkëpunojnë në mënyre që të formohet rrjeti i
ndërmarrjes (në disa shkrime këto procese mund të quhen sektorë apo departamente).
Çdo proces operon si një version i vogël i operacioneve kryesore ku resurset kalojnë në
departamente të ndryshme për të përfunduar si produkt final. Shkurtimisht, mekanizmat
kryesore që transformojnë burimet hyrëse në burime dalëse janë proceset. Një proces është
kombinim i resurseve në mënyrë që të prodhohet produkti apo shërbimi. Proceset janë
faktorët bazik të çdo biznesi dhe formojnë një rrjet të qëndrueshëm brenda çdo operacioni.
Për ketë arsye ekonomist të ndryshëm propozojnë që çdo proces të trajtohet si klient i
brendshëm, në mënyrë që të analizohet në forme sa më efektive dhe efiҫiente.

Pra çdo biznes apo operacion është i përberë nga rrjet i proceseve dhe çdo proces është i
përberë nga një rrjet i resurseve. Por ky rrjet është në forme zinxhirore, sepse çdo
ndërmarrje është e lidhur me një ndërmarrje tjetër furnizuese, qe bën furnizimin me
materiale që shërbejnë për prodhim të produktit apo ofrim të shërbimit. Dhe ky biznes nuk
është fundi i zinxhirit vetëm në qoftë se i shërben direkt konsumatorit final , përndryshe
distribuon tek ndërmarrja tjetër që bën shitjen apo shpërndarjen e mallit apo shërbimit.
Kështu që, çdo biznes mund të këtë furnizues dhe shpenzues të ndryshëm nga biznesi tjetër.
Rrjeti i operacioneve është një lëmi mjaft komplekse sepse ka ndarje dhe nën-ndarje në
nivel horizontal dhe vertikal.
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2.2

Konceptet në menaxhimin e operacioneve:

2.3

Konceptet e Dizajnimit

Thuhet që çdo menaxher i operacioneve është dizajnër sepse dizajnimi është procesi i cili
plotëson kërkesat e klientëve përmes formësimit apo konfigurimit të produktit , shërbimit
dhe procesit [1]. Në vazhdim të këtij punimi do të diskutohet se si menaxheri, menaxhon
dizajnin e produkteve dhe shërbimeve që prodhohen dhe të proceseve të duhura që bëjnë
prodhimin. Në nivel strategjik ‘dizajnim’ do të thotë formësim i rrjetit të operacioneve që
prodhojnë produktet dhe shërbimet finale. Në nivel operativ do të thotë kombinimi i
proceseve, teknologjisë dhe njerëzve që përbejnë proceset operacionale.

Dizajni i mirë i kënaq klientët, komunikon qëllimin e produktit apo shërbimit tek tregjet
përkatëse dhe i sjell përfitime financiare organizatës. Objektiva kryesore e dizajnit të
mirëfillte është të kënaq klientët duke arritur pritmërinë dhe kërkesat e tyre. Kjo na bën te
kuptojmë qe dizajni fillon nga klienti dhe përfundon tek klienti. Kështu që, dizajnimi ka një
objektiv fondamentale ofrimin e një produkti , shërbimi apo procesi , i cili miratohet nga
pala tjetër. Dizajnëret e produkteve mundohen më shumë të tërheqin klientin përmes
pamjes apo estetikes së produktit. Gjithashtu kanë parasysh jetëgjatësinë dhe përformancen
e produktit. Përveç kësaj ata duhet të ju përmbahen interesave të brendshme: të prodhojnë
një produkt i cili fabrikohet lehtë dhe shpejtë. Kur bëhet fjalë për dizajnim të shërbimit, ai
duhet të jetë brenda kufijve të ndërmarrjes dhe të ketë çmim të arsyeshëm.
Në fakt, në mbase të Këshillit Anglez të Dizajnit kjo paraqet një avantazh të madh në tregje
në përgjithësi, sepse i koncentron ndërmarrjet të konkurrojnë në vlerë e dizajn të mirë e jo
në çmim të ulet. Dizajni ndihmon biznesin që të lidhet me klientët e vet dhe të krijoj
marrëdhënie afatgjate duke i plotësuar nevojat e tyre reale. Kjo në shkëmbim i jep
ndërmarrjes mundësin të pozicionohet dhe të dallohet në tregjet e sotme me konkurrencë të
lartë. Për më tepër, duke përdorur dizajnin për gjenërimin e ideve të reja dhe krijimin aktual
të tyre, ndërmarrjet mund te diferencohen në treg dhe madje të krijojnë tregje të reja ku nuk
ka konkurrence aq të lartë.
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2.3.1 Dizajnimi i Procesit
Në kuptimin bazik dizajnimi është një proces që ka për detyrë të formojë konfiguracionin
skematik të burimeve dhe të aktiviteteve që janë pjesë e produktit apo shërbimit apo të
procesit transformues për prodhimin e tyre. Ndërhyrjet e menaxherëve në furnizim apo në
ri-aranzhim të një pjese të pajisjeve apo ndërhyrjet e tyre në ndryshimin e mënyrës së punës
përbrenda proceseve, janë vendime të ndërlidhura me dizajnin, meqë ato e ndikojnë formën
fizike dhe natyrën e atyre proceseve. Në dizajnimin e procesit rëndësi të posaçme kanë:
vëllimi dhe varieteti, koncepti dhe llojet e proceseve, detajet e dizajnit të procesit dhe
objektivat e përgjithshme të operacioneve.[7]

Dizajnimi në perspektivë të shkurtë: dizajni realizohet përpara krijimit të produktit apo
shërbimit, dizajni krijon zgjedhje që do të funksionojnë në praktikë. Në fillim të dizajnimit
të procesit është me rëndësi të kuptohen objektivat e dizajnit, posaçërisht kur vendosët për
formën fizike dhe natyrën e procesit. Produktet dhe shërbimet duhet të dizajnohen në atë
mënyrë që të mund të krijohen në mënyrë efektive. Dizajni i produkteve dhe shërbimeve ka
impakt në dizajnin e procesit dhe anasjelltas. Proceset duhet të dizajnohen ashtu që të mund
të krijojnë të gjitha produktet dhe shërbimet që kompania dëshiron t’i prezantoj në treg.
Vlerësimi i fizibilitetit të formës së përgjithshme të dizajnuar mund të kërkojë analiza të
detajuara, që nënkupton dizajnim të detajuar. Dizajni i produktit dhe dizajni i procesit duhet
të konsiderohen së bashku, ndryshimet e vogla në dizajn mund të influencojnë shumë
mënyrën se si kompania do ta prodhojë atë produkt apo shërbim. Dizajni i procesit
gjithashtu i kufizon liritë e dizajnit të produktit, p.sh. nuk mund të dizajnohet një proces që
mund ta tejkaloj koston pa marrë parasysh dizajnin e produktit. Në rastin e dizajnit të
shërbimeve kemi raste të shumta të mbivendosjes së aktiviteteve meqë në shumicën e
rasteve klienti është pjesë e procesit[7]. Dizajnimi i procesit duhet të reflektojë objektivat e
procesit: Qëllimi fondamental i dizajnimit të procesit është që të sigurojë se përformanca e
procesit është e duhur pa marrë parasysh se çka synohet të arrihet si produkt apo shërbim
final.
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Objektivat tipike të dizajnimit të procesit : kualiteti, sigurimi i burimeve të duhura të afta
për të arritur atë që është specifikuar me produkte apo shërbime, procedimi pa gabime,
shpejtësia, besueshmëria, burime të besueshme të procesit, procesi i besueshëm në kohë,
vëllim, fleksibiliteti, kosto dhe kapacitet të duhur që të plotësohen kërkesat e tregut.
Dizajnimi i mirë i procesit krijon përfitime të jashtme dhe të brendshme për vet procesin
dhe organizatën dhe për konsumatorin dhe ambientin apo tregun. Disa përfitime të
dizajnimit të mirë të procesit të bazuara në objektivat e përformances së operacioneve janë:
prodhimet dhe shërbimet e prodhuara sipas specifikacionit, më pak riciklim dhe humbje
përbrenda procesit, kohë e shkurtë e pritjes së konsumatorit, më pak inventar brenda
procesit, dërgesa me kohë e produktit dhe shërbimit dhe ri planifikim përbrenda procesit,
aftësia për të menaxhuar ndodhitë apo rastet e papritura, kostoja e ulët e procedimit,
kostoja e ultë e resurseve, kostoja e ultë e vonesave apo dërgesave.

2.3.2 Dizajnimi i produktit dhe shërbimit
Dizajni i mirë i kënaqë pritjet e konsumatorit, e mundëson vendosjen e një raporti të mirë
në mes të produkteve dhe tregjeve ku ato produkte do të plasohen në mënyrë që të
sigurohen fitimet financiare biznesit. Objektiva fondamentale e dizajnimit të produkteve
apo shërbimeve është që të plotësojë kërkesat e konsumatorit duke e balancuar cilësinë dhe
koston e produkteve dhe shërbimeve dhe duke respektuar normat dhe standardet që dalin
nga rregulloret për mbrojtje të mjedisit.
Dizajnimi i produktit apo shërbimit paraqet rast të qartë: krijimi i produktit apo shërbimit
kualitativ, me kosto të pranueshme, të besueshëm, që do të funksionojë mirë gjatë gjithë
ciklit të tij jetësor dhe që do të mund të prodhohet lehtë dhe shpejtë. Kohën e fundit është
ngritur kërkesa që produktet të dizajnohen ashtu që të mund të riciklohen lehtë pa e
dëmtuar mjedisin dhe pa krijuar kosto të papranueshme. Këtu mund të mendojmë në
kursimet në materiale (riciklimi i tyre efektiv dhe efecientë), kursimet në energji (koha e
shpejtë e riciklimit apo procesit të zhdukjes së produktit pas përfundimit të ciklit të tij të
përdorimit dhe shfrytëzimi më i ultë i burimeve energjetike), menaxhimi apo zhdukja e
mbeturinave të pa riciklueshme, etj.
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Dizajneret shpesh përmendin konceptet e reja , p.sh kompani të ndryshme paralajmërojnë
produktet e tyre në treg që në fazën e krijimit të konceptit p.sh prodhuesit e automobilave
shpesh paralajmërojnë konceptet e ndonjë automobili inventiv, apo një ndërmarrje hoteliere
paralajmëron ndonjë koncept të ndonjë shërbimi të ri apo të një produkti qe ofron mënyrë
të re, etj.

Koncepti është artikulim i kornizave të specifikacioneve duke përfshire llojin, vlerën dhe
përdorimin e produktit apo shërbimit. Për shembull, një veture e re, e llojit të veturave
ekzistuese mund të ketë karakteristika të ndryshme si veture sportive me shume forcë
tërheqëse, motor dhe dizajn të sofistikuar ashtu sikur një koncept i një restorant mund jetë
eksperience e paharruar në ambient reprezentativ, me muzike bashkëkohore dhe një
shërbim ekskluziv. Megjithëse detalet e dizajnit të konceptit janë parashtruara, kërkohet që
dizajneret dhe menaxheret e operacioneve të caktojnë komponentët që do të përbejnë
paketën dhe proceset, mënyrën se si do të prodhohen apo ofrohen. Është me shumë rëndësi
të kuptojmë se klienti po blen me shume se vetëm paketën dhe procesin, ata blejnë vet
konceptin e produktit. Pacientet që konsumojnë produktet e kompanive farmaceutike nuk
janë të brengosur me përmbajtjen e brendshme apo mënyrën e prodhimit të produktit, ata
janë te interesuar për benefitet e ofruara. Megjithatë artikulimi, zhvillimi dhe testimi i
konceptit është hap shume i rëndësishëm në dizajnimin e produktit dhe shërbimit.

Pakoja e produkteve apo shërbimeve
Zakonisht fjala produkt nënkupton një objekt fizik, si p.sh. një veture, makinë enëlarëse apo
ore, kurse fjala shërbim tregon më shumë eksperience. Mirëpo teoritë e fundit thonë që
rrallë herë ka vetëm produkt apo shërbim, ato gjithnjë vijnë në pakete: makina, garancioni,
shërbimet e pas shitjes, etj. Kështu që, është kombinimi i produkteve dhe shërbimeve që ju
referohemi si pakete që e blejnë klientët. Ato produkte dhe shërbime janë pjesa dërrmuese
dhe më e rëndësishme e paketës, pa to nuk do të kishe kërkese dhe nuk do të gjenerohej
shitja. Pjesët tjera do te shërbejnë si mbështetëse te paketës (mekanizmat përcjellëse), si
p.sh. në rastin e veturës, garancioni dhe certifikimet janë mekanizma dhe shërbime
përcjellëse.
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2.3.3 Dizajnimi i rrjetit të bizneseve
Rrjet furnizimi është një model i proceseve që realizohen në nyjat (pikat kyçe) të objektit
dhe në lidhjet e distribuimit, e cila e shton vlerën për konsumatorët përmes prodhimit dhe
ofrimit të produkteve. Rrjeti i furnizimit përfshinë gjendjen e përgjithshme të biznesit në të
cilin të gjitha llojet e materialeve (punët dhe materialet në proces, si dhe produktet e
përfunduara) transformohen dhe zhvendosen nëpër pika të ndryshme me qëllim që të
shtojnë vlerën për konsumatorin. Qëllimi fondamental i rrjetit të bizneseve është të
maksimizoj vlerën e shtuar për konsumatorin. Zinxhiri i furnizimit është një instancë e
veçantë e rrjetit të bizneseve. Zinxhir i furnizimit është një sistem i përbërë nga organizatat,
njerëzit, teknologjia, aktivitetet, informacionet dhe burimet e përfshira për lëvizjen apo
zhvendosjen e

produkteve apo shërbimeve nga furnizuesi deri te konsumatori. Në

bizneset e sotme globale dhe komplekse, është e domosdoshme të njohim faktin se kemi
lëvizur nga zinxhirët e furnizimit në rrjetat e furnizimit. Rrjeti Furnizimi është i përbërë nga
materialet e papërpunuara dhe metodat e rrjedhjes/procesit të tyre nga burimi, nëpër
procesim (krijim të produktit), deri në dispozicion të produktit për konsumatorin.
Përfundimisht rrjeti i furnizimit përfshinë edhe metodat e ripërdorimit/riciklimit dhe të
zhdukjes së mbeturinave të mundshme.[10] Kjo përfshinë njerëzit, mjedisit dhe aktivitetet
të drejtave të njeriut, rrjedhjen e informacionit dhe konsumin e burimeve. Rrjetat e
furnizimit përfshijnë biznese të shumta (minatorë, bujq, profesionistë, transportues, shitës,
fabrika, procesues, etj.). Çdo organizatë apo biznes është përfshirë në zinxhirët e shumtë të
furnizimit të cilët e përbejnë rrjetin e furnizimit të atyre organizatave dhe bizneseve.

18

2.4 Konceptet në menaxhimin e operacioneve
2.5

Konceptet e Planifikimit dhe Kontrollit

Në shumë raste kur flitet për kapacitetin mendohet në vëllim fizik të ndonjë objekti, apo të
një sipërfaqe, të një madhësie të caktuar të objekteve apo subjekteve apo të aftësive për të
mbajtur shkallë maksimale të elementeve për të cilat ai objekt apo subjekt është i dedikuar.
Në terminologjinë e biznesit kapaciteti mund të kuptohet si dalje maksimale që një person
apo një grup i caktuar mund të realizoj brenda një kohe dhe një hapësire të caktuar.
Gjithashtu kapaciteti mund të reflektoj daljen që një linjë e prodhimit, një kompani, një
ekonomi mund të realizoj gjatë një periudhe të caktuar kohore. P.sh. një person ka aftësi më
të lartë për inovacionet se një tjetër, një fabrikë e automjeteve ka aftësi të prodhimit të 500
automjeteve në ditë, etj. Gjithashtu kapaciteti mund të nënkuptohet si sasia apo pesha
maksimale që një person apo një mjet mund ta bartë dhe mund ta mbajë. Në realitet, në MO
kapaciteti nënkupton më shumë se vëllim fizik, gjatësi, lartësi, sipërfaqe apo dendësi.
Prandaj në menaxhimin e operacioneve kapaciteti nënkupton shkallën e madhësisë dhe
aftësisë së operacionit dhe inkorporon dimensionin kohë ku inkuadrohet dhe përshkruhet e
tërë aftësia e procesit për të prodhuar nivelin e kërkuar dhe të dëshiruar të produkteve dhe
shërbimeve. Prandaj, mund të themi se kapaciteti i procesit dhe kapaciteti i produktit që
procedohet përbejnë kapacitetin total të kompanisë/biznesit. Arritja e kapacitetit të kërkuar
është përgjegjësi e menaxherëve të operacioneve. Rëndësia e kapacitetit për organizatën
qëndron në faktin se ndikon në përmbushjen e kërkesave, në kosto fillestare dhe operative,
ndikon në menaxhim dhe në planifikim afat-gjatë. Mirëpo hasim edhe kufizimet te
kapacitetit ku organizatat shpesh operojnë nën kapacitet për shkak se kërkesa nuk është e
mjaftueshme apo dërgesa është e ngadalshme. Në anën tjetër ekzistojnë dallime në
kapacitet të njësive brenda organizatës ku disa prej tyre operojnë më kapacitet të plotë
kurse disa operojnë nën kapacitet. Në anën tjetër kërkesa mund të jetë e ndryshueshme dhe
vazhdimisht bën që biznesi/organizata të ketë kapacitet të ndryshueshëm. Në mënyrë qe të
menaxhohet kapaciteti i NVM në formë të duhur, duhet të mirë menaxhohet kapaciteti i
prodhimit dhe parashikimi i shitjeve apo ofrimit të produkteve.
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2.5.1 Planifikimi dhe kontrolli i inventarit
Inventari në parim të thjeshtë mund të konsiderohet çdo produkt apo burim i përdorur në
organizate. Një sistem i inventarit është bashkësia e politikave të

kontrollimit dhe

monitorimit të inventarit, që parashikon nivelin apo sasinë e mbajtjes se inventarit, kohën
kur duhet të behën porosite tjera dhe sasinë e sakte të çdo porosie [2]. Inventari për
prodhim i referohet prodhimeve ndihmese apo pjesëve shtesë që kontribuojnë

për

prodhimin e produktit final të një organizate. Inventari për prodhim të materialit apo
produktit final bëhet pjesë e burimeve dalëse të organizatës. Materiali për prodhim
zakonisht klasifikohet në: lëndën e parë, produkte finale, pjesë apo komponentë, furnizime
dhe punë në proces. Kurse në distribuim, inventari klasifikohet si: në transit pasi që është
vazhdimisht në lëvizje deri tek deponimi i tij në ndërmarrje. Ndërmarrjet tregtare mbajnë
inventar për shitje direkt tek klientët. Në shërbime, inventari paraqet të mirat e paprekshme
që mund të ofrohen dhe furnizimet e nevojshme për ti përmbushur ato[2].

Qëllimi kryesor i analizës se inventarit, si në distribuim, tregti, prodhim, apo shërbim është
të specifikoj kur planifikohet të porositet materiali (apo shërbimi) dhe sa do të jetë sasia e
kërkesës. Të gjitha ndërmarrjet (duke përfshire ato që operojnë përmes JIT) mbajnë
furnizim të inventarit për të qenë të pavarur nga operacionet tjera, për të pasur llojllojshmëri siç dëshirojnë edhe klientët. Sepse nëse sasia e kërkesës është e njohur
saktësisht, është e mundur të prodhohen saktësisht aq produkte sa janë te nevojshme në atë
periudhe. Sidoqoftë nganjëherë kërkesa nuk është komplet e parashikueshme dhe një sasi e
konsiderueshme e rezervave duhet të mbahet në stok. Stoku apo rezervat e produktit në
ndërmarrje e ulin presionin në departamentin e prodhimit. Kjo lejon që departamenti të
punoj pa trysni dhe të ketë kosto më të ulet për shkak të planifikimit efektiv të prodhimit.
Sidoqoftë ka rreziqe të ndryshme për departamentin e prodhimit te cilat vijnë nga burimet e
jashtme. Mund të ndodh të ketë vonesa, humbje apo defekte të lëndës së parë, kjo pastaj
afekton drejtpërdrejtë departamentin e prodhimit. Për ketë arsye analizimi i mirë i inventarit
ka rendësi enorme në ndërmarrje. Prandaj planifikimi i inventarit dhe analiza e
parashikimit të kërkesës përbejnë funksion kyç për qarkullim të mirëfilltë të produkteve apo
shërbimeve.
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2.5.2 Menaxhimi i kualitetit
Kualitet, do të thotë aftësia e një produkti apo shërbimi për arritjen konstante apo tejkalimin
e pritshmerivë të klientit. Klient të ndryshëm do te kenë pritshmëri të ndryshme, kështu që
definimi i kualiteti është domosdoshmërisht i lidhur me pritshmeritë e klientit. Kur
diskutohet për kualitet duhet te kemi parasysh produktin, dizajnin dhe shërbimin. Marrë nga
thelbi, kualiteti fillon nga kërkesa e klientit, formësimi i asaj kërkese dhe ofrimi adekuat i
specifikacionit. Përndryshe efektet e mos ofrimit të kualitetit janë shumë të rënda, si p.sh.
humbja e besimit të klientit, mbyllja e biznesit, ulja e produktivitetit dhe shpenzime të
shtuara. Sido që të jetë, kualiteti i mirë ka çmimin e vet, duke përfshire parandalimin,
vlerësimin dhe dështimin. Qasjet me bashkëkohore sugjerojnë se zbulimi i mëhershëm i
problemit dhe parandalimi i tij, është shumë më i lirë se sa përpjekja për rregullim pas
prishjes. Kjo do ta rris çmimin e produktit në plan afatgjate.
Ka shume dëme apo konsekuenca negative nga kualiteti i dobët, të cilat e afektojnë edhe
organizatën edhe klientin në mënyra të ndryshme. Në qoftë problem i madh apo i vogël,
pasojat e tij gjithmonë do të prekin dikë në të ardhmen. Kur një produkt është dizajnuar keq
apo me gabime, klientët do të largohen nga biznesi i cili e ofron atë produkt, kjo ndikon
direkt në uljen e produktivitetit efektiv të ndërmarrjes. Kështu që, për shkak të kursimit të
investimit apo të shmangies se përgjegjësisë për kënaqësinë e klientit, organizata mund të
ketë dëme të mëdha. Për ketë arsye sugjerohet rregullimi i defektit në fazën e dizajnimit,
përpara se produkti të mbërrij tek klienti. Sepse sa me herët te zbulohet defekti aq më i
vogël është ndikimi i tij.
Në ditët e sotme ka sisteme të ndryshme që ndihmojnë në ruajtjen e kualitetit. Një sistem
menaxherial i kualitetit është i përberë nga procese të shumta të cilat janë të fokusuara në
arritjen e objektivave dhe standardeve të kualitetit në mënyre që të arrihet kërkesa e klientit.
Ky sistem pas aplikimit, përfshihet në të gjitha elementet e organizatës: strukturën,
standardet, procedurat, proceset dhe burimet e saj. Sistemet e mëhershme e kanë përdorur
sistem të thjeshtë të kualitetit, duke u bazuar në të dhënat e më hershme. Nga shekulli i XX
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e këndej, kualiteti ka marrë një rendësi shume të madhe në çdo organizate. Kështu që te
gjitha sistemet e kualitetit e kanë një objektive kryesore : përmirësimin e vazhdueshëm.
Disa nga sistemet më të zhvilluara të kontrollit të kualitetit vijnë nga familja e standardeve
ISO 9000, e cila është edhe më e implementuara globalisht. Auditimi ISO 19011 aplikohet
në menaxhimin e kualitetit dhe të ruajtjes së tij. Sisteme tjera për kontrollin e kualitetit janë:
Natural Step, e cila fokusohet në qëndrueshmërinë e produktit, duke analizuar gabimet e
zakonshme në fusha përkatëse dhe duke punuar në parandalimin e tyre. Ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme në Kosove bazohen në standardet ndërkombëtare ISO për ruajtjen dhe
sigurimin e kualitetit të punës dhe produkteve.

2.5.3 Menaxhimi i burimeve njerëzore

Menaxhimi i burimeve njerëzore është funksioni menaxhues që është përgjegjës për
punësimin, motivimin dhe mirëqenien e njerëzve në organizatë. Është i fokusuar tek
njerëzit në menaxhment. M.B.N. dizajnon sisteme menaxhuese në mënyrë që të
shfrytëzohen talentet njerëzore në mënyre sa më efektive brenda organizatës për t’u
siguruar që po punohet drejt arritjes së objektivave të organizatës. “Menaxhimi i burimeve
njerëzore është një funksion bazë organizativ, që jep një kontribut të rëndësishëm në
arritjen e objektivave jo vetëm në fushën e biznesit, por edhe në sferat e tjera të aktivitetit
njerëzor”[8]. Cilësia e kapitalit njerëzor dhe intelektual që zotërojnë organizatat
përgjithësisht trajtohet si një faktor kyç për diferencimin e tyre nga rivalët dhe për arritjen e
rezultateve të cilësisë së lartë.

Vlerësimi i përformances së punonjësve është një nga funksionet më të rëndësishëm të
menaxhimit të burimeve njerëzore . Ai fillon menjëherë pasi punonjësit merren në punë dhe
vazhdon më tej gjatë gjithë procesit të punësimit. Vlerësimi i vazhdueshëm dhe i drejtë i
punonjësve është i lidhur me motivimin e mëtejshëm të tyre në vendin e punës. Vetëm kur
ndihen të vlerësuar dhe të motivuar punonjësit mund të punojnë me efektivitet dhe nuk do
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të jenë të prirur të largohen nga ndërmarrja në të cilën janë punësuar. Vlerësimi i
punonjësve është një proces që ndodh vazhdimisht. Në çdo organizatë, eprorët vlerësojnë
punonjësit, punonjësit vlerësojnë eprorët dhe punonjësit vlerësojnë njëri-tjetrin.

Menaxhimi i burimeve njerëzore është funksion i organizatës që është përgjegjës për
prokurim, zhvillim, kompensim, integrim dhe mirëqenie të ekipit të një organizate, me
qëllim që të kontribuohet në arritjen e objektivave të organizatës , kështu që menaxhimi i
personelit është planifikimi, organizimi, drejtimi dhe kontrolli i përformances së
funksioneve të tyre operative.

Katër funksionet fondamentale të Menaxhimit të Burimeve njerëzore janë:
Planifikimi i burimeve njerëzore (rekrutimi, punësimi, trajnimi, orientimi, vlerësimi,
promovimi dhe largimi), shpërblimi (pagesat e punëtoreve), menaxhimi i përformances dhe
marrëdhëniet me punëdhënësin. Menaxhimi i burimeve njerëzore ndihmon në shmangien e
mungesave apo tepricave në ndërmarrje.

Studiuesi Super (1957) hulumton arsyen kryesore përse njerëzit punojnë. Ai sugjeron që
njerëzit punojnë për të marrë njohje dhe mirënjohje, për të fituar pavarësi dhe autonomi në
vendin e tyre të punës, për të siguruar prestigj bazuar në vendin e punës dhe detyrave që
realizohen prej tij. Super (1957) gjithashtu tregon se shkalla e kënaqësisë në punë është e
rëndësishme për individët sepse dëshira për kushte të këndshme është kontinuale në mënyrë
që të fitohet respekti i të tjerëve në vendin e punës.
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Përformanca
Përformanca përfshin veprime që lidhen me qëllimet individuale dhe organizative[5]. Më
konkretisht, përformanca është e lidhur me aftësinë për kryerjen e punës. McCloy,
Campbell dhe Cudeck kanë raportuar se përformanca është ndikuar nga karakteristikat e
punës, perceptimi i roleve të punës, dhe mbështetje perceptuar organizative duke përfshirë
trajnimin dhe mësimin. Ata shqyrtojnë

studime që lidhen me efektet e grupeve,

mbikëqyrjes, përmbajtjen e punës, pagat, dhe shtigjet e karrierës. Gjetjet përfshijnë:
punonjësit që kryejnë punën më efektive nëse ato janë të lidhura me arritjen e qëllimeve te
përcaktuara dhe punonjësit kryejnë punën në mënyrë më efektive nëse shpërblimet
përfshijnë paga, promovime, dhe njohje sociale. Shtysa drejt këtij paragrafi, lidhet
njëkohësisht me një sërë transformimesh të rëndësishme të shoqërisë Kosovare, pas viteve
90-ta. Në kohën e sotme, me tendenca të theksuara drejt globalizmit, kur novacioni është
bërë element dominues në kontekstin e zhvillimeve ekonomiko-sociale, evidentimi i qartë i
asaj që tashmë e quajmë shoqëri e njohurive, pozon sfida të reja ndaj bizneseve dhe
menaxhimit të tij. Është e rëndësishme për të gjithë, e veçanërisht për menaxherët në
cilindo sektor që ata punojnë, që të kuptohen mirë këto sfida, me qëllim që të rrisin shanset
e suksesit nëpërmjet reagimeve më efektive. Realizimi i ndryshimeve sfiduese, rritja
ekonomike, stabiliteti global dhe suksesi i biznesit, do të varen gjithnjë e më tepër nga
menaxhimi dhe udhëheqja e mirëfilltë. Ashtu siç dihet, mjedisi në të cilin veprojnë sot
organizatat, është në ndryshim të vazhdueshëm, dhe po bëhet gjithnjë e më i
paparashikueshëm. Sektori publik, në ekonominë Kosovare, përdor gjithnjë e më shumë
praktika menaxhimi konkurruese me ato të sektorit privat. Mirëpo ka ende shume hapësirë
për përmirësimin e shumë faktorëve në këtë drejtim.
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2.5.4 Parashikimi në Menaxhim Operacional

Parashikimi ndihmon menaxheret dhe biznesin të zhvilloj një plan afatgjatë dhe të reduktoj
ndodhitë e papritura në të ardhmen. Menaxheret të cilët dëshirojnë të përputhin kërkesën
me ofertën e kanë të domosdoshme parashikimin dhe analizimin e kohës së nevojitur për
sigurimin e mallit në çdo porosi.

Dy aspekte shumë të rëndësishme të parashikimit janë shkalla e pritur e kërkesës dhe
përqindja e saktësisë së parashikimit. Dy qasjet gjeneralë të parashikimit janë kualitative
dhe kuantitative. Gjithashtu ka tri lloje të teknikave për parashikim: Parashikimi gjykues,
parashikimi në bazë të kohës/ndodhisë dhe parashikimi në mbase të modeleve
bashkëpunuese.

Parashikimi Gjykues mbështetet në hyrjet e ndërmarrjes nga burime të ndryshme.
Parashikimi kohë/ndodhi projekton identifikimet apo observimet më aktuale. Kjo lloj
teknike funksionin me intervale kohore nga më aktualja deri tek më e vjetra. Parashikimi në
mbase të modelit të bashkëpunimit është i bazuar në përmbledhjen e variablave ndikuese
dhe interpretimin e efekteve të tyre në menaxhimin e operacioneve. [9]

Është me rendësi të kuptojmë se si kalkulohet përqindja e saktësisë së parashikimit. Janë tri
mënyra kryesore për te matur saktësinë e parashikimit: MAD, MSE dhe MAPE. Metoda
MAD peshon të gjithë gabimet në mënyre barabartë, MSE i peshon gabimet sipas vlerës se
tyre, MAPE i peshon gabimet duke e filluar nga ai më relativi.
Parashikimi kuantitativ është subjektiv, përderisa përfshin projektimin e te dhënave
historike apo zhvillimin e modeleve të ngjashme. Parashikimet gjykuese janë kualitative
përderisa parashikimet e modeleve të bashkëpunimit dhe kohë/ndodhi janë të dyja
kuantitative. Metodat kuantitative përfshijnë metodën Naïve të parashikimit, metodën e
mesatares lëvizëse, metodën e peshës mesatare dhe metodën e rrallë përdorur të zbutjes së
rrezikut. Parashikimet nuk janë kurrë 100% të sakta , prandaj ka gjithnjë hapësire për
përmirësime.
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Në shkrimin sipër u shpjeguan disa teknika te parashikimit mirëpo teknika gjithnjë
ndryshon në mbase të situatës përkatëse. Variacioni i rastësishëm është gjithnjë prezent tek
parashikimet dhe ka gjithnjë hapësire për gabime brenda analizës. Parashikimet janë baza e
planifikimit të çdo organizate prandaj rezultatet e tyre ndikojnë në resurse që duhet të
përdoren për prodhimin e produktit apo shërbimit dhe kohen kur duhet e përdoret ai resurs.
Kur përzgjedhim një teknike të parashikimit duhet të kemi parasysh të dhënat historike (nga
e kaluara), softuerët kompjuterike dhe kohen që nevojitet për mbledhjen dhe analizimin e
informatave. Kompjuterët kanë një rol mjaft te rëndësishëm në parashikime sidomos në ato
kualitative.

Ka varietet të lartë në teknika te parashikimit, të cilat mund të ndahen në tri qasje kryesore:
Parashikimi Paragjykues: I përshtatshëm për parashikime që duhet te behën në një periudhe
të shkurt kohore, kur të dhënat janë të vjetërsuara ose nuk janë në dispozicion fare apo nuk
ka kohe të mjaftuar për t`i mbledhur ato.
Parashikimi Kohë/Ndodhi: Është më i përdorshëm kur duhet të identifikohen hapa të
caktuar në të kaluarën, në mënyre që të përdoren për projektime në të ardhmen.
Modeli Bashkëpunues: identifikon variablat në mënyrë që të caktohet parashikimi.
Parashikimi është një pjese shumë e rëndësishme e organizatës sepse parasheh rezultatet e
pritshme në të ardhmen. Parashikimi më së shumti përdoret për: planifikimin e sistemit
(planë afatgjatë) dhe planifikimi i shfrytëzimit të sistemit (planë afatshkurta). Parashikimi i
saktë apo edhe i përafërt ka rendësi shumë të madhe për ndërmarrjen sepse parandalon
vonesat, gabimet apo defektet e mundshme. Është me rendësi të madhe që parashikimi të
jetë i besueshëm , i kohës , i thjeshtë dhe konciz në mënyre qe te ketë shfrytëzim te
mirëfillte. Ndërmarrjet Kosovare e shfrytëzojnë modelin më të thjeshtë të parashikimit duke
u mbështetur tek të dhënat në të kaluarën.
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2.5.5 Menaxhimi i riskut
Menaxhimi i riskut është procesi i zvogëlimit të rrezikut. Ai fillon me identifikimin dhe
evaluimin e riskut, e vazhdon me përdorimin optimal të resurseve për monitorimin dhe
minimizimin e tij. Faktikisht rreziku është produkt i pasigurisë. Në organizata pasiguria
mund të shprehet në treg (kërkesa, oferta dhe tregjet e stokut), në dështimin e projekteve,
aksidente, katastrofa atmosferike, etj. Në menaxhimin e riskut bëhet ndarja e rreziqeve
sipas prioriteteve, nga ai me i dëmshmi deri tek ai më i padëmshmi. Identifikimi i riskut
fillon nga faza ku buron rreziku. Kështu që kemi të bëjmë me dy probleme: burimin e
rrezikut dhe vet rrezikun. Burimi i rrezikut mund të jetë i brendshëm apo i jashtëm. Burimet
e jashtme zakonisht janë te pakontrollueshme kurse burimet e brendshme menaxhohen deri
në një pikë të caktuar. Rreziku paraqet kërcënimin që i bëhet punës në përgjithësi. Kur këta
dy faktor apo vetëm njeri nga ta, është i njohur, atëherë mund te merren disa hapa të
caktuara në mënyre që të menaxhohet në forme sa më efektive risku. Pasi të bëhet
identifikimi i riskut, është e domosdoshme të bëhet ndarja e tij sipas prioritetit.
Rrjedhimisht, të matet efekti i tij. Kjo pastaj ndjeket nga hartimi i një plani të menaxhimit
të riskut dhe implementimit të tij.

Rreziqet dallojnë për nga departamenti ku paraqiten, p.sh. risku në financa dallon risku në
menaxhimin e projekteve sepse ky i fundit afekton të gjithë procesin dhe nevojitet ristrukturimi i tij. Sido që të jetë ISO ka zhvilluar disa hapa universal për procedimin dhe
menaxhimin e çfarëdo risku . Udhëzimet e tij mund te aplikohen në çdo fazë apo aktivitet të
operacioneve, duke përfshire edhe strategjinë dhe vendimin, funksionet dhe proceset,
projektet, asetet dhe shërbimet e produktet. Kurse ISO 31000, procesin e menaxhimit të
riskut e konsiston në artikulimin e rreziqeve të mundshme, identifikimin dhe asistimin për
zgjidhjen e tyre.
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2.5.6 Menaxhimi i Projekteve

Projekti është një ambient menaxhues që është krijuar për të dorëzuar një apo më shumë
produkte të biznesit sipas planit specifik të rastit të biznesit. Menaxhimi i projektit është
disiplina e definimit dhe menaxhimit lidhur me vizionin, detyrat, dhe burimet e nevojshme
për të identifikuar, iniciuar, monitoruar dhe përfunduar një projekt. Për të kuptuar
menaxhimin e projektit duhet të nisemi nga definimi i projektit si një tërësi aktivitetesh dhe
detyrash që: kanë një objektiv specifik për t’u përfunduar brenda specifikimeve të caktuara,
kanë një datë fillimi dhe përfundimi të caktuar, kanë limite financimi, konsumojnë resurse
të ndryshme dhe janë shumë funksionale.

Mbi këtë bazë menaxhimi i projektit mund të përkufizohet si: Tërësia e parimeve, metodave
dhe teknikave që përdoren për planifikimin dhe kontrollin me efektivitet të projektit.
Menaxhimi i projekteve paraqet bazën për: planifikim efektiv, alokimin e burimeve,
marrjen e vendimeve, kontrollim dhe ri-planifikimin. Karakteristikat e projektit janë:
kompleksiteti (përbëhet prej shumë aktiviteteve, nën aktiviteteve, detyrave, funksioneve
dhe resurseve etj.). Të qenit unik – do te thotë që nuk ka dy projekte tërësisht të njëjta sepse
dy projekte mund të jenë të ngjashme por nuk mund të jenë tërësisht të njëjta (identike),
kanë datën e fillimit dhe të përfundimit, kanë resurset dhe buxhet të kufizuar, kanë numër të
madh të njerëzve në funksione të ndryshme, ka aktivitete të ndërlidhura dhe me rrjedhë të
caktuar, është i orientuar kah synimi i parashtruar në projekt dhe si përfundim duhet të ketë
produktin apo shërbimin përfundimtarë.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ndërmarrjet e mëdha kanë resurset e duhura dhe individ të specializuar për fusha të
ndryshme sepse i janë përshtatur tregut dhe kanë arritur pozicionim adekuat në të. Mirëpo
ndërmarrjet më të vogla kanë resurse të kufizuara, kështu që shpesh herë ndodh që një
person të jetë përgjegjës për më shumë punë apo detyra, kjo nga perspektiva pozitive
paraqet një fenomen mjaft pozitiv pasi qe një person përmbush obligimet e 2-3 pozitave të
ndryshme. Por nga ana tjetër afektohet negativisht vendimmarrja dhe rolet në ndërmarrje e
mbi kalojnë njeri-tjetrin.
Problemet e tilla kërkojnë zgjidhje të shpejtë dhe funksionale. Adresimi i problemeve të
tilla në këtë punim është bërë me pyetjet:
•

Sa janë të aplikueshme konceptet e MO në NVM?

•

Si mund të përmirësohet aplikimi i koncepteve të MO në NVM?
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4. METODOLOGJIA
Për hartimin e këtij punimi është përdorur një literaturë e gjerë e cila konsiston në
materiale dhe punime të shumë autorëve të huaj por edhe vendas, në studime me karakter
ndërkombëtarë dhe në përdorimin e një numri të madh burimesh informacioni nga faqet
zyrtare të institucioneve të rëndësishme, nga hulumtime vendore dhe burime zhornalesh të
ndryshme.

Punimi trajtohet përmes metodologjisë së unisuar kualitative, për studimin e koncepteve në
menaxhimin e operacioneve. Qasja metodologjike trajton faktorët kryesor në menaxhimin
e operacioneve.

Metoda e përdorur është ajo kualitative, pra cilësore përmes së cilës sigurojmë kuptimin
dhe sqarimin e rasteve studimore, objektivave të hulumtimit, nga prizmi historik e filozofik,
duke grumbulluar të dhëna e informacione me qëllim krahasimin e rasteve apo duke u
bazuar në një rast të vetëm studimor.

Metoda e hulumtimit
Fazat e Hulumtimit
Rezultatet

Kualitative
Faza e parë-Konceptet në MO, Faza e dytë-Planifikimi dhe
Kontrolli
Konkluzionet nga analiza kualitative dhe empirike

Tabela 1: Metodologjia e hulumtimit
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5. DISKUTIMI I REZULTATEVE

Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999 ka qenë kryesisht e shtyrë nga ndihma
ndërkombëtare, sektori publik dhe remitancat. Roli i sektorit privat, e posaçërisht i NVMve ka qenë relativisht i dobët. Pavarësisht kësaj, Kosova është ende në fazën e tranzicionit
ku ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla pritet të luaj rol thelbësor në rrugën drejt
një ekonomie moderne të tregut të lirë dhe si rrjedhim edhe drejt zhvillimit dhe rritjes
ekonomike. Në mënyrë që të arrihet ekselenca ndërrmarësore sugjerohet aplikimi adekuat i
koncepteve dhe perspektivave të Menaxhimit të Operacioneve.

Në këtë punim është konkluduar se operacionet kanë për detyrë të marrin vendimet për
prodhimin e produktit apo shërbimit, investimin në teknologji, monitorimin dhe matjen e
përformances, etj. Mirëpo objektivat strategjike të organizatave janë më komplekse dhe
ndryshojnë për nga perspektiva e objektivave ekonomike, politike, sociale dhe
ambientaliste. Për shkak te kësaj vendim marrja menaxheriale ndodh në rrethana më
konfliktuoze në mes objektivave kyçe – ato konceptuale dhe të perspektivave .
Përmirësimi i aplikimit të koncepteve në NVM do të mund të arrihej nëse NVM-të do të
realizonin ngritje të Efektivitetit dhe të Efiçiencës.

Efiçienca dhe Efektivitetit i NVM-ve rritet duke rritur përformancen e brendshme dhe
përformancen sociale të bizneseve sepse përformanca ekonomike pozitive krijon kushte të
favorshme dhe kërkesë për shërbime dhe produkte të reja. Sidomos në kohët e sotme, me
tendenca të theksuara drejt globalizmit. Ku novacioni është bërë element dominues në
kontekstin e zhvillimeve ekonomiko-sociale, evidentimi i qartë i asaj që tashmë e quajmë
shoqëri e njohurive, pozon sfida të reja ndaj bizneseve dhe menaxhimit të tij.
Është e rëndësishme për të gjithë, e veçanërisht për menaxherët në cilindo sektor që ata
punojnë, që të kuptohen mirë këto sfida, me qëllim që të rrisin shanset e suksesit nëpërmjet
reagimeve më efektive. Realizimi i ndryshimeve sfiduese, rritja ekonomike, stabiliteti
global dhe suksesi i biznesit, do të varen gjithnjë e më tepër nga menaxhimi dhe udhëheqja
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e mirëfilltë. Ashtu siç dihet, mjedisi në të cilin veprojnë sot organizatat, është në ndryshim
të vazhdueshëm, dhe po bëhet gjithnjë e më i paparashikueshëm. Sektori publik, në
ekonominë Kosovare, përdor gjithnjë e më shumë praktika menaxhimi konkurruese me ato
të sektorit privat. Mirëpo ka ende shume hapësirë për përmirësimin e shumë faktorëve në
këtë drejtim. Sepse në fund të fundit, ndërmarrësit kanë për detyre ti japin formën e
ardhshme të ambientit shoqëror, ambientit shoqërore, një ambient ky ku njerëzit kanë
dëshirë të jetojnë në të, dhe sjell shumëllojshmëri dhe kreativitet në jetën e njerëzve.
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